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Military,  to study the Spanish language at the Peruvian military school in Chorrillos.  167 168
Although the effort most likely aimed to bring the language to sectors of Japanese society 
beyond only diplomats and bureaucrats, the decision to send a significant military individual, 
rather than a scholar or linguist, to study the language represented highly imperialist behavior. 
Thus, where before 1928, Japanese increased economic, military, and political endeavors 
166 Elias Bonnemaison, Letter to Peruvian Minister of Foreign Relations, September 15 1928, Document Not 
Numbered, Collection 5­18, ACMRE. 
167 Saburo Kurusu, Envoy Extraordinary and Japanese Minister Plenipotentiary to Peru, Letter to Peruvian Minister 
of Foreign Relations, August 31 1929, Collection 6­18, ACMRE. 
168 Saburo Kurusu, Letter to Peruvian Minister of Foreign Relations, October 26 1929, Numero de Oficio 21, 
Collection 6­18, ACMRE. 
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appeared distinct, the processes of 1928 seemingly linked these actions in a highly imperialist 
manner, forging a “this is the last straw” diplomatic situation. 
As the Japanese intimately fused their economic, political, and military pursuits, a 
memorandum delivered to the Peruvians served to confirm these concerns beyond a doubt. 
Titled “A Few Points Concerning the Development of Japan,” the memorandum read like a 
speech delivered by a military general to his troops on the eve of battle.  The document 
highlighted Japan’s greatness, economic progress, and industrialization in the wake of their 
successful nineteenth century wars.  The memorandum ushered in a distinct turn for the worse of 
the Peruvian­Japanese relationship, as the document emphasized imperialist ideals, essentially 
providing the spark of evidence to confirm Peruvian fears.  The memorandum noted of Japan’s 
historical accomplishments:  
The previous states or periods to arrive at the present, can be seen as preliminary, or as 
purifications of the undeserving customs of its feudal society...Therefore, Japan, after the 
irruptions of China and India, has fought to preserve its natural tendencies, being an 
example of them for the better confirmation for what it feels are the Japanization of the 
teachings of Confucius...and the doctrines...that have formed Japanese Shintoism...The 
study of these questions [now referring to the economy] clearly demonstrate both the 
activity of this state in fomenting its commerce and its ability to provide [for] its 
industries..without having the base for these industries.   169
 
The memorandum represented a diplomatic coming out party, as the Japanese emphasized their 
remarkable historical journey into the self­proclaimed state model for East Asia.  The document 
praised and highlighted Japan’s dramatic economic and industrial growth up to 1929, labeling 
the Japanese with a “spirit of industry.”   Both highlighting and justifying Japan as an 170
169 Japanese Government, Letter to Guillermo Martinez R., Secretary of the Peruvian Legation in Japan, April 10 
1929, Numero de Oficio 20, Pages 1, 2, 9, 11, Collection 5­18, ACMRE​. 
170 ​Ibid​. 
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international power, this document represented the consequences of the nationalist nature of the 
middle phase of interwar relations while also providing another effort to convince the Peruvians 
of Japan’s worth.  As 1924­1927 observed each government focus on issues aside from their 
relationship, 1929 exposed that time apart as a detriment to Peruvian­Japanese relations by 
exposing how distinct the governments had become.  This process propelled Japan into an 
imperial power in 1929 encouraging the Peruvians to act on their suspicions to counter Japanese 
political influence.   
IV. Realizing the Downfall 
Aside from the late 1927 law mandating all Asian migrants pass through the port of 
Callao, anti­Japanese legislation began in earnest in 1928 through limiting Japanese economic 
activity in Peru.  For example, the Peruvians grew complacent in enforcing Article 10 of the 
Cabotage Law, a provision in the new treaty between the nations.  The article permitted Japanese 
cargo boats arriving in Peru to carry the same goods and operate under equal export rights and 
fees as Peruvian import ships.   The Peruvian government additionally limited the actions of the 171
Nippon Yusen Kaisha Steamship Company by assigning a patent limiting the enterprise’s 
operations.  Claiming the enterprise failed to provide the Peruvian government with proper 
income records, the action epitomized the realization of the Japanese­Peruvian diplomatic 
downfall.  The Japanese countered the patent as unfair as the company emerged by 1929 as one 
of the Pacific’s largest and most important steamship enterprises.  The Japanese noted the unjust 
nature of these actions largely because the Peruvian government permitted the English, South 
American, and Italian Steamship Companies, as well as Grace Line, to operate without 
171 Keiichi Yamasaki, Letter to Dr. D. Pedro José Rada y Gamio, October 22 1928, Número de Oficio 19, Collection 
6­18, ACMRE. 
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restrictions.   The Japanese further claimed victims of inequality when the Peruvian 172
government applied higher taxes on Japanese­imported porcelain than on European imports of 
similar goods.  The Japanese asserted: 
There does not exist in Peru any producer of porcelain, and for the previously mentioned 
reasons, it does not appear fair to assign such an unequal proportion [of taxes on 
Japanese­imported porcelain], while its counterpart, crockery [exported by European 
nations], remains extremely favored by the tariff....[Porcelain] is of absolute necessity 
even for people of limited resources.   173
 
In addition to prohibiting the importation of Japanese­produced medicine, this example further 
reveals how the developments of 1928­1930 transformed Peruvian­Japanese diplomacy from an 
era of stasis to direct contention.    174
The origins of economic animosity grew not from competition between the national 
economies, but rather due to daily economic competition between Japanese migrants and 
Peruvian citizens.  As the Great Depression devastated the Peruvian working class, 
insular­functioning migrant communities suffered to a significantly lesser extent.  Social 
anxieties fostered at the ground level between Peruvian citizens and Japanese migrants 
subsequently fueled a racial rhetoric for the Peruvian government to restrict large­scale Japanese 
economic operations in Peru.  Although the Peruvian and Japanese national economies remained 
relatively distinct consequently posing no direct mutual threat, social processes and quotidian 
economic competition surged into substantial economic limitations at the national level. 
172 Saburo Kurusu, Letter to Peruvian Minister of Foreign Relations, January 21 1930, Numero de Oficio 1, 
Collection 6­18, ACMRE. 
173 Saburo Kurusu, Letter to Peruvian Minister of Foreign Relations, October 31 1930, Document Not Numbered, 
Collection 6­18, ACMRE. 
174 Elias Bonnemaison, Letter to Peruvian Minister of Foreign Relations, November 29 1929, Numero de Oficio 126, 
Collection 5­18, ACMRE. 
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Due the explosion of these social animosities, economic limitations eventually gave way 
to legislation directly affecting and limiting Japanese migrants in Peru.  In 1929, the Peruvians 
officially placed all Japanese migration under state jurisdiction and mandated that any aspiring 
migrant’s passport receive direct approval from the Peruvian Director of Immigration. 
Increasing the bureaucratic process for migration, the new law dramatically curbed the number 
of Japanese arriving in Peru.   Through restricting migration, the most original, central, and 175
common facet of the Peruvian­Japanese relationship, the law communicated a deeper message 
reflecting the Peruvians’ significantly reduced desire to engage with the Japanese.   
In the same vain that diplomatic complacency yielded complacency in enforcing 
economic equality, such an approach translated into the Peruvian government’s failure to bring 
justice to crimes committed against Japanese residents.  After a series of particularly frequent 
and impactful discriminatory crimes, Saburo Kurusu, a member of the Japanese legation in Lima, 
petitioned the Peruvians for justice on behalf of these offenses:  
During the days on which occured the political developments of August of this year; in 
certain cities, principally Lima and the surrounding areas, I regret to inform you of the 
unfortunately numerous cases of assaults and looting of property, committed by the 
[Peruvian] populace against industrial establishments held by Japanese subjects.  176
 
That the Japanese felt forced to petition for justice for these substantial physical and economic 
crimes, reveals a disturbing complacency in the Peruvian government’s actions towards Japanese 
175 Elias Bonnemaison, Letter to Peruvian Minister of Foreign Relations, July 15 1929, Numero de Oficio 57, 
Collection 5­18, ACMRE. And Elias Bonnemaison, Letter to Peruvian Minister of Foreign Relations, September 15 
1929, Numero de Oficio 93, Collection 5­18, ACMRE. 
176 Saburo Kurusu, Letter to Peruvian Minister of Foreign Relations, December 23 1930, Numero de Oficio 20, 
Collection 6­18, ACMRE. 
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migrant communities.  The Peruvians even denied numerous claims filed by Japanese residents 
for the losses suffered from burglary, stating the claims lacked sufficient documentation.   177
This theme exposes once more the intimate duality of social and diplomatic processes in 
interwar Peruvian­Japanese diplomacy.  Peruvian diplomatic decisions affected Japanese on the 
ground by complicating processes for migration as well as failing to enforce justice for crimes 
committed.  However, this discriminatory activity and legal complacency emerged significantly 
from the competition and conflict experienced between quotidian Peruvians and Japanese, as the 
onset of the Great Depression substantially affected the Peruvian working class.  Because the 
Peruvian elite dominated the economy, elites monopolized commercial enterprises in Peru with 
little competition while distorting the unequal reality as the fault of Japanese migrants.  Although 
this era of hardship most likely saw all minority communities marginalized to some extent, the 
economic insularity and sustained, relative success enjoyed by Japanese migrant communities, 
even after 1929, fashioned Japanese as easy targets for Peruvian discontent.   This economic 178
disparity consequently generated fierce animosity between Japanese and Peruvians on the 
ground.  Witnessed by a government desiring separation from their Japanese counterpart, the fact 
that Japanese companies and migrant communities enjoyed relative economic success while their 
own citizens suffered, provided additional justification for an intentional complacency in 
diplomacy and law. 
Here we must revisit the imperialistic irony embedded within Peruvian­Japanese 
diplomacy.  The Peruvians commenced diplomatic and economic resistance of Japanese 
institutions primarily grounded in the fear of Japanese imperialism.  In retrospect, these actions 
177 1935­Reclamaciones Japonesas, Informe Final de la Comisión Investigadora de Reclamaciones Extranjeras 
Japonesas Sobre Los Daños por los Acontecimientos Políticos de Agosto de 1930, (Junio­1930), ACMRE. 
178 Masterson and Funada­Classen, ​The Japanese in Latin America​, 66. 
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in the late 1920s appear highly ironic as the Peruvians initially sought Japanese affinity to 
strengthen a drive to reclaim territories under the legal jurisdiction of another government.  Yet 
once the Peruvians furthered their objectives, forged an accord with the Americans, and 
ultimately gained the territory of Tacna, Japanese aid no longer proved necessary.  Ultimately, 
the downfall of relations originated not from one factor in particular, but rather the culmination 
of Japanese legalism as explored in Chapter Five, the Peruvian pursuit of potentially more 
prestigious alliances in the Pacific, the distinct diplomatic paths each nation followed between 
1924­1927, as well as increased Japanese operations in the region, all of which fueled a racial 
rhetoric employed by the Peruvian government to resist Japanese influence in Peru.  Brewing a 
perfect storm, the Peruvians ironically capitalized on American racial models of resisting 
Japanese influence and empire in order to expand Peruvian influence in South America and 
solidify a prestigious associational standing in the Pacific. 
The Peruvians bolstered limitations of the Japanese with a model of racial resistance 
employed throughout the region by the Americans.  As a means of countering Japanese 
expansion, the American government instigated the regional phenomenon of fearing the “Yellow 
Peril” by framing Japanese migrations throughout the Pacific as evidence of a looming Japanese 
desire to exert empire across the region.  Through these means, governments seeking American 
affinity, such as that of Peru, along with others in Central and South America united in what 
Eiichiro Azuma terms a “hemispheric alliance” to resist the Japanese presence.  Abandoning 
America’s conventional competitors in Europe, the Americans encouraged anti­Japanese 
sentiments across the region.   Equivalently, the Peruvians, with the resolution of the 179
179 ​Eiichiro Azuma, “Japanese Immigrant Settler Colonialism in the U.S.­Mexican Borderlands and the U.S. 
Racial­Imperialist Politics of the Hemispheric ‘Yellow Peril,’” ​Pacific Historical Review​ 83, no. 2 (2014): 255­276. 
104 
 
Evan Fernández 
 
contention with Chile, devoted attention away from traditional rivals in the Andes in order to 
unite in this new hemispheric resistance countering Japanese influence.  This phenomena adds a 
new layer in the extent to which Japanese involvement in the Americas forged the modern 
Pacific community and illustrates the importance of diplomatic history in linking the seemingly 
distinct phenomena of race and geopolitical ambitions.  Racial consciousness encouraged a 
commonality between Pacific states.  Although the collaboration excluded the Asian nations, 
hemispheric racism nonetheless served as a collaborative endeavor fostering an international and 
regional consciousness on an escalated level.   
V. Conclusion 
Relations further deteriorated in late 1930 when ​Luis Miguel Sánchez Cerro​ overthrew 
Leguίa’s presidency in a military coup.   The end of Leguίa’s term, a president overall 180
sympathetic to the Japanese, marked the end of any hope for the two nations to rekindle healthy 
diplomatic relations in the early twentieth century.  ​Cerro propelled ​Leguίa​’s overthrow by 
attributing hardships wrought from the Great Depression, to​ Japanese migrants.  Cerro 
consequently capitalized on economic competition and rising anti­Japanese sentiments in Peru,  181
as well as the American position of opposing Japanese imperialism, to consolidate the 
presidency.   Moreover, the inception of Cerro’s term in 1930 marked the official end of 182
Peruvian­Japanese interwar relations considered in this thesis as Cerro aggressively pursued 
limitations of Japanese migrant activity in Peru.  The 80 Percent Law of 1932 mandated that all 
businesses in Peru, even those owned by Japanese residents, maintain a workforce of 80% 
180 ​C. Harvey Gardiner, ​The Japanese and Peru, 1873­1973​ (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1975), 
48. 
181 ​Gardiner, ​The Japanese and Peru, 1873­1973​, 42. 
182 ​Toake Endoh, ​Exporting Japan: Politics of Immigration in Latin America​ (Urbana: University of Illinois Press, 
2009), 24. 
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Peruvians.   Even later in the 1930s, Cerro’s sucesor, ​Óscar Raymundo Benavides Larrea, 183
revoked the Treaty of Commerce and Amity with Japan.    184
In retrospect, several factors came to a head in this phase of relations which unleashed the 
downfall of Peruvian­Japanese diplomacy.  First, relations blossomed between 1924­1927 partly 
because each government pursued national interests.  Both governments developed relations with 
other nations and consolidated ties that ultimately served to pull them apart by 1928.  Time spent 
apart ultimately divided the governments as the middle phase led the Japanese down an 
imperialist path, and the Peruvians toward an alliance with the United States, a power hostile to 
imperialism.  Second, the middle era of relations saw neither a weakening nor strengthening of 
diplomatic ties but rather delayed the ultimate demise of the relationship.  Third, as ideological 
distinctions between the nations emerged in 1928, numerous diplomatic themes, which at one 
point were ignorable, bubbled over the surface.  For example, the Japanese government’s 
relentless legalistic diplomacy, coupled with economic, political, and militaristic endeavors in 
the Pacific, all framed under the ideology of the glorious Japanese empire, forged a perfect storm 
conforming to the Peruvians that Peru could be next in the Japanese imperialist ambition in the 
Pacific.  And lastly, Peruvian diplomatic achievement in South America, influence from the 
United States to favor China over Japan, as well as the pursuit of an associational prestige from 
allying with the United States, spurred Peruvian economic resistance to Japanese operations, 
followed by limitations on Japanese migrants. 
The lesson exposed from the downfall of relations comes in understanding how 
governments in the Pacific consolidated alliances and capitalized on collaboration.  This thesis 
183 ​Nobuko Adachi, “Introduction,” in ​Japanese Diasporas: Unsung Pasts, Conflicting Presents, and Uncertain 
Futures​, ed. Nobuko Adachi (New York: Routledge, 2006), 8. 
184 Masterson and Funada­Classen, ​The Japanese in Latin America​, 72. 
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explores the fundamental processes of why the Peruvian and Japanese governments consolidated 
and later severed relations throughout the interwar era.  As the United States entered South 
American diplomacy in the 1920s as a dominant power, the allure of the benefit yielded through 
an alliance with the Americans outweighed the prospect of an increasingly geopolitically distant 
Japanese alliance.  These processes explain why states forged alliances with particular states over 
others on the eve of the Second World War, subsequently granting a deep significance to the 
study of diplomatic history.   
Although South American history traditionally receives little agency in the narrative of 
the Second World War, historical developments of the region held tremendous consequences for 
substantial groups of people.  The consequences of the Peruvian decision to ally with the 
Americans and the Chinese, rather than the Japanese, unfolded during the Second World War 
when the Peruvian government deported thousands of their Japanese residents for internment in 
the United States.  With many never returning to their homes in Peru, this development grants 
tremendous agency to the South American historical arc explaining Pacific geopolitics.  Allies of 
convenience, desperation, and geopolitical strategy, the Japanese­Peruvian alliance accidentally 
blossomed into a fundamental development for Pacific history.  An avenue for understanding a 
state’s development, the origins of Pacific alliances, as well as the roots of the Pacific 
international community, investigating Peruvian­Japanese diplomacy in the 1920s emphasizes a 
previously ignored agency of the South American past in the broader narrative of world history.    
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Chapter Eight 
Conclusion 
In retrospect, several factors explain why 1930 provides a logical stopping point for this 
thesis.  First, as the 1930s progressed, Peruvian­Japanese relations continually devolved 
eventually sparking large anti­Japanese riots in Lima.  The widespread explosion of 
anti­Japanese sentiment ultimately culminated with the Peruvian government deporting 
thousands of their Japanese residents for internment in the United States.  Gardiner opined: 
The mid­1930s had a chilling effect on Japanese­Peruvian relations: the 80 percent labor 
law, the denunciation of the treaty, the imposition of import quotas, the promulgation of 
an immigration decree, and suspension of naturalization procedure.  185
 
A product of the diplomatic processes of the late 1920s, from which the Peruvians elected the 
United States as an ally over Japan, the story of Japanese deportation and internment in the 
United States deserves its own study fully dedicated to the topic.  For this reason, this thesis 
leaves the discussion concerning diplomatic processes at 1930.  Secondly, the East Asian theatre 
of the Second World War began in 1931 with the Japanese invasion of Manchuria.  Scholarship 
of wartime Japan has emerged as a prominent field of study, thus this paper seeks not to stretch 
itself too thin by entering into Japanese wartime historiography.  Conversely, exploring the 
interwar era specifically enlightens how and why states consolidated alliances, consequently 
setting the sides between which conflict emerged in the Second World War.  For these reasons, 
1930 serves as a strong point for retrospective examination of the legacy of Japanese­Peruvian 
diplomacy within the broader arc of Pacific history.  
185  ​C. Harvey Gardiner, ​The Japanese and Peru, 1873­1973​ (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1975), 
51, 49­55. 
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In addition to the historical phenomena shaping this process, this thesis questions the 
accepted role of race in the formation of Pacific states.  Racism traditionally receives the label as 
a fundamentally exclusionary social construction.  However, this thesis reveals that the racialist 
diplomatic rhetoric stimulated across the Pacific by the United States, although excluding the 
Japanese, encouraged an unprecedented sense of inclusion and commonality between states in 
the Americas.  This assertion seeks not to justify racism but rather to expose how a seemingly 
exclusionary phenomena contrarily fostered inclusivity between states involved in the racial 
alliance.  This processes contributes another layer to the extent to which the consequences of 
Peruvian­Japanese diplomacy forged an international community in the Pacific.  Although 
encouraged by the American government, the “Yellow Peril” evolved as an offshoot of 
Japanese­Peruvian diplomacy because broad hemispheric resistance to Japanese influence 
emerged only once Japan gained a sizeable diplomatic and economic foothold in South America, 
vis­à­vis relations with the Peruvians.  American exclusion of Japanese migrants in the 
mid­nineteenth century forced the Japanese government to resort to Latin American destinations 
for emigration.  Yet the growing robusticity of Japanese involvement in Latin America 
encouraged various strains of anti­Japanese sentiment, such as diplomatic limitations by the 
Peruvians or American racial resistance, into a broader, regional racism commonizing various 
states in the Americas. 
Moreover, these developments shed new light on the emergence of various diplomatic 
phenomena of the twentieth century, such as the Good Neighbor Policy of 1933, within the 
overarching, emerging allure of pan­Americanism.  An American policy mandating 
non­intervention in Latin American affairs, the provision simultaneously placed the United 
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States as the unofficial “overseer” in the continent.  By mandating non­intervention, the 
Americans adopted a face of neutrality, while in reality solidifying the United States as the only 
dominant with the ability to assert influence in the Americas when convenient.  This approach 
saw its explicit preview in the American encouragement of resisting Japanese influence in the 
“Yellow Peril.”  The Americans capitalized on their position to offer an alliance as long as other 
states in the region cooperated with their geopolitical agenda.  This contingency established the 
United States as both a diplomatic threat and potential friend in Latin America.  This process 
emerged by the early 1930s as increasingly alluring to traditionally non­dominant governments, 
such as that of Peru, who sought allying with the United States as a means for attaining 
diplomatic leverage.  This process subsequently encouraged a regional commonality and 
devotion to the United States, stimulating the origins of pan­Americanism.  This regional 
phenomenon additionally placed regions such as East Asia at an unattractive geopolitical 
distance, subsequently ripening the formation of sides for the looming outbreak of the Second 
World War. 
As a result of highlighting the drastic extent to which Peruvian history influenced the 
formation of the Pacific region, this thesis raises the questions of how the national histories of 
other non­Western states contributed to shaping the modern world.  Although in this thesis a 
player of lesser relevance, Chilean history deserves further investigation.  Unveiling the drastic 
regional importance of Peru, requires historians to additionally consider what role the 
phenomena imbedded in Chilean history, as well as that of other South American states, played 
in the development of the Pacific.  In the East Asian context, this field also demands further 
research into the role of Chinese history in the emergence of the Pacific world.  This thesis 
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suggests that further investigation into the histories of states traditionally ignored in the narrative 
of the Pacific’s emergence will generate fresh perspectives on the historical contingencies and 
creation of the world today. 
Retrospective analysis of these processes reinforces a central argument of this thesis: the 
dramatic role played by non­Western states and regions in forging the modern Pacific.  This 
thesis applies a dense array of primary and secondary literature to reveal how Peruvian­Japanese 
diplomacy evolved from a distant alliance into a fundamental development for Pacific history. 
Inviting the Japanese into the Tacna­Arica controversy transformed a small, Andean dispute into 
a trans­Pacific affair inadvertently ushering in a new era of international consciousness and 
collaboration between East Asian and American states.  This process exposes how the South 
American past, traditionally receiving little agency in influencing transcontinental historical 
mechanisms, conversely contributed dramatically to the creation and recognition of a Pacific 
community.  This realization challenges scholarship overlooking the histories of traditionally 
non­dominant states, consequently reinforcing the historiographical contribution of this thesis.   
And finally, this paper emphasizes the scholarly worth of diplomatic history.  An avenue 
for insight into a state’s internal development as well as their role in international affairs, the 
diplomatic approach synthesizes the consequences of seemingly distinct historical phenomena to 
construct a more holistic understanding of the past.  The diplomatic perspective also links social 
processes and diplomatic behavior through reconciling surface level diplomatic correspondence, 
with the deeper national agenda of a state. 
In the early stages of determining the focus for this project, I was asked: “why Peru, why 
Japan?”  Initially, I answered this question through stating that diplomacy between the 
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governments held the potential to teach us about Peruvian and Japanese history in the early 
twentieth century.  However, at the end of this project, it is evident that the legacy of interwar 
Peruvian­Japanese diplomacy looms far beyond the contexts of solely Peru or Japan, but rather 
tells the story of the consequences of diplomacy, migration, and empire in forging the modern 
Pacific world. 
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